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Araflt›rma Makalesi

Siyah Alaca ‹neklerde Meme ve Meme Bafl› Formu ile Laktasyon
S›ras› ve Laktasyon Döneminin Subklinik Mastitis Üzerine Etkisi*
Can UZMAY, ‹brahim KAYA, Yavuz AKBAfi, Attila KAYA
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova, ‹zmir – TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 10.04.2002

Özet: ‹zmir ‹li Holstein Dam›zl›k Süt S›¤›r› Yetifltirici Birli¤i üyesi iflletmelerde yetifltirilen ineklerde meme ve meme bafl› formu,
laktasyon s›ras› ve laktasyon dönemi ile subklinik mastitis aras›ndaki iliflkiler incelenmifltir. Çal›flmada, 21 iflletmedeki 887 ine¤e ait
veriler kullan›lm›flt›r. Meme ve meme bafl› formu puanlama yap›larak de¤erlendirilmifltir. Subklinik mastitis tan›s›, sütün elektriksel
iletkenli¤ini ölçen bir el cihaz›yla yap›lm›flt›r. ‹neklerin % 55,9’unun koltuk, % 25,9’unun küresel, % 11,5’inin kademeli, % 6,7’sinin
ise sark›k memeli oldu¤u saptanm›flt›r. Meme bafllar›, ineklerin % 73,3’ünde silindirik, % 18,8’inde huni, % 3,2’sinde armut flekilli,
% 4,7’sinde ise uzun-kal›n formdad›r. ‹neklerin % 54,1’inde meme bafl› yerlefliminin kare fleklinde, % 45,9’unda ise arka meme
bafllar›n›n önlere göre birbirine daha yak›n oldu¤u saptanm›flt›r.
Çoklu lojistik regresyon analizi sonuçlar›na göre meme formu, meme bafl› formu, laktasyon s›ras› ve iflletmenin subklinik mastitise
yakalanma olas›l›¤›n› önemli düzeyde etkiledi¤i bulunmufltur (P < 0,001). Meme bafl› yerleflimi ve laktasyon döneminin etkisi ise
önemsiz bulunmufltur. Subklinik mastitise yakalanma riskinin, koltuk memeli ineklerde en düflük, sark›k memeli ineklerde ise en
yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Meme bafl› formu dikkate al›nd›¤›nda, subklinik mastitis riski, meme bafl› uzun-kal›n formda olan
ineklerde en yüksek bulunmufltur. Huni flekilli meme bafl› olan ineklerde subklinik mastitis olas›l›¤›, meme bafl› silindirik flekilli olan
ineklere göre daha düflük bulunmufltur. Subklinik mastitise yakalanma riskinin laktasyon s›ras› artt›kça yükseldi¤i saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Subklinik mastitis, meme ve meme bafl› formu, laktasyon s›ras›, laktasyon dönemi

Effects of Udder and Teat Morphology, Parity and Lactation Stage on Subclinical
Mastitis in Holstein Cows
Abstract: The relationships of udder and teat morphology, parity, and lactation stage with subclinical mastitis were investigated in
cows raised in herds registered with the Izmir Holstein Breeders Association. Data from 887 cows in 21 herds were used. The udder
and teat morphology of the cows was scored. Detection of subclinical mastitis was performed by a hand-held device measuring the
electrical conductivity of the milk. It was found that 55.9% of cows had trough-shaped udders, 25.9% had ball-shaped udders,
11.5% had rear-heavy udders, and 6.7% had pendulous udders. Teats were cylindrical in 73.3%, funnel-shaped in 18.8%, pearshaped in 3.2%, and long and thick in 4.7% of cows. Teats were located squarely in 54.1% of cows, and rear teats were closer to
each other compared with the front teats in 45.9%.
In multivariate logistic regression analysis, udder and teat morphology, parity, and herd were found to affect significantly (P <
0.001) the probability of subclinical mastitis. The effects of teat placement and stage of lactation were not significant. Cows with
trough-shaped udders had the lowest risk of subclinical mastitis, and cows with pendulous udders had the highest risk. When teat
morphology was considered, the risk of subclinical mastitis was highest for cows with long and thick teats. The risk of subclinical
mastitis for cows with funnel-shaped teats was found to be lower than for cows with cylindrical teats. The risk of subclinical mastitis
was found to increase as parity rose.
Key Words: Subclinical mastitis, udder and teat morphology, parity, lactation stage

Girifl
Meme bezinin iltihaplanmas› olarak tan›mlanan
mastitis, süt s›¤›rlar›nda en yayg›n olarak görülen ve en
fazla ekonomik kayba neden olan bir hastal›kt›r (1).

ABD’de, mastitisten kaynaklanan ekonomik kayb›n inek
bafl›na y›lda 185 US$, ülke düzeyinde ise toplam kayb›n
yaklafl›k 2 milyar US$ oldu¤u bildirilmektedir (2). ‹zmir
ilinde yap›lan bir çal›flmada, mastitis nedeniyle süt

* Bu araflt›rma, Ege Üniversitesi Araflt›rma Fonu taraf›ndan desteklenmifltir (98-ZRF-020-1 nolu proje).
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veriminin azalmas›ndan kaynaklanan gelir kayb›n›n 124
US$/inek/laktasyon oldu¤u tahminlenmifltir (3).
Mastitis, klinik ve subklinik olmak üzere bafll›ca iki
flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Bir sürüdeki klinik mastitis
vakalar›, buzda¤›n›n yaln›zca görünen ucudur. Her klinik
mastitis vakas›na karfl›l›k 20-50 subklinik mastitis vakas›
bulunmaktad›r (1,3,4).
Mastitis, patojen mikroorganizmalar, ine¤in bireysel
özellikleri ve çevre koflullar› gibi faktörlerin etkileflimi
sonucu flekillenmektedir. Bar›nak koflullar›, sa¤›m
makinas›, sa¤›m hijyeni gibi faktörler mastitisin yayg›nl›k
düzeyini etkileyebilmektedir (5-7).
Yafl, laktasyon s›ras› ve laktasyon dönemi gibi
fizyolojik faktörlerin de mastitis üzerine etkisi söz
konusudur. Wilton ve ark. (8), laktasyon say›s›n›n
artmas›na ba¤l› olarak meme enfeksiyonlar›nda da art›fl
oldu¤unu saptam›flt›r. De¤iflik araflt›rmalarda da,
laktasyon say›s›n›n artmas›yla somatik hücre say›s›
(SHS)’n›n artt›¤› bulunmufltur (9,10). Alaçam ve ark. (11)
ile fieker ve ark. (12) laktasyon say›s› ilerledikce CMT
(California mastitis test) pozitif inek oran›n›n artt›¤›n›
saptam›flt›r. Di¤er yandan Wilton ve ark. (8) laktasyon
döneminin meme enfeksiyonlar› üzerine etkisini önemli
bulmufltur.
Meme ve meme bafl›n›n morfolojik yap›s› mastitise
yakalanma riskini etkileyebilmektedir. Lindström (5),
koltuk ve küresel formdaki memelerde SHS’n›n sark›k ve
kademeli memelere göre daha düflük oldu¤unu
bulmufltur. Seykora ve McDaniel (13), ön ve arka
memelerin yerden yüksekli¤i aras›ndaki fark artt›kça
SHS’n›n da artt›¤›n› saptam›flt›r. Memenin yerden
yüksekli¤i, mastitise yakalanma riskini önemli ölçüde
etkilemektedir. Nitekim Young ve ark. (14), memenin
yerden yüksekli¤i artt›kça mastitisin ve sütte lökosit
say›s›n›n azald›¤›n› bulmufltur. Alaçam ve ark. (11) ile
fieker ve ark. (12), CMT pozitif ineklerde memenin yere
daha yak›n oldu¤unu saptam›flt›r. Birçok araflt›rmada da
memenin yerden yüksekli¤i ile SHS aras›nda negatif iliflki
bulunmufltur (13,15-20).
Sütçü s›¤›r ›rklar›nda silindirik veya huni flekilli ve
kombine verim yönlü ›rklara göre küçük meme bafllar›
yayg›nd›r. Bunlar›n yan›s›ra armut veya flifle flekilli ve afl›r›
uzun gibi pek istenmeyen meme bafl› formlar› da
bulunmaktad›r (4,21). Hickman (22), huni flekilli meme
bafllar›nda silindirik flekilli meme bafllar›na göre önemli
düzeyde daha az mastitis görüldü¤ünü saptam›flt›r. Di¤er
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yandan, meme bafl› boyutlar› ile mastitis aras› iliflkilerin
incelendi¤i de¤iflik çal›flmalar bulunmaktad›r. Hickman
(22), meme bafl› çap›n›n artmas›yla mastitis görülme
s›kl›¤›n›n da artt›¤›n›, Alaçam ve ark. (11) CMT pozitif
ineklerde ortalama meme bafl› uzunluk ve çap›n›n CMT
negatif olanlara göre daha yüksek oldu¤unu saptam›flt›r.
Seykora ve McDaniel (13,16) meme bafl› çap› artt›kça
SHS’n›n da artt›¤›n› bulmufltur. fieker ve ark. (12) ön
meme bafl› uzunlu¤u bak›m›ndan CMT pozitif ve negatif
inekler aras›nda önemli bir fark›n olmad›¤›n› saptam›flt›r.
Lund ve ark. (18) ile Boettcher ve ark. (19) da meme bafl›
uzunlu¤u ile SHS aras›ndaki genetik ve fenotipik
korelasyonlar› s›f›r veya s›f›ra yak›n bulmufltur.
Bu çal›flman›n amac›, ‹zmir ‹li Holstein Dam›zl›k Süt
S›¤›r› Yetifltirici Birli¤i (‹zmir DSYB) üyesi iflletmelerde
yetifltirilen ineklerde meme ve meme bafl› formu,
laktasyon s›ras› ve laktasyon dönemi ile subklinik mastitis
aras›ndaki iliflkiyi incelemektir.

Materyal ve Metot
Araflt›rma, ‹zmir’in 8 ilçesinde yer alan ve ‹zmir
DSYB’ne üye 23 iflletmede yürütülmüfltür. ‹flletmelerden
2 tanesinde ineklerin meme ve meme bafl› formuyla ilgili
puanlama yap›lamad›¤›ndan, 21 iflletmede bulunan toplam
887 ine¤e iliflkin bilgiler de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.
Çal›flma, Kas›m 1998–Kas›m 2000 tarihleri aras›nda
yürütülmüfl ve bu dönemde her iflletme bir kez ziyaret
edilmifltir.
Meme ve meme bafl› formu puanlama yap›larak
de¤erlendirilmifltir. Puanlama, sa¤›m yerine al›nan
ineklerde sa¤›m öncesi gerçeklefltirilmifltir. Meme, meme
bafl› ve meme bafl› yerleflimi afla¤›daki flekilde
puanlanm›flt›r (4,21,22).
Meme formu: 1. Koltuk meme: Vücuda s›k›ca
ba¤lanm›fl, meme taban› yere paralel, ön meme kar›n
alt›na do¤ru ilerlemifl, yandan bak›ld›¤›nda arka memenin
arka bacaklar›n gerisine do¤ru düzgün ve belirgin bir
ç›k›nt› yaparak yerleflti¤i ve meme bafl› uçlar›n›n en çok
arka diz (anatomik olarak bilek) hizas›na kadar uzand›¤›
ideal meme yap›s›. 2. Küresel meme: Yandan bak›ld›¤›nda,
bir yar›m küreyi and›ran, vücuda ba¤lanma alan› göreceli
olarak dar, ön ve arka meme loblar› yaklafl›k eflit
kapasitede ve meme bafl› uçlar›n›n en çok arka diz
hizas›na kadar uzand›¤› meme yap›s›. 3. Kademeli meme:
Yandan bak›ld›¤›nda, ön meme taban›n›n arka meme
taban›na göre 3-4 parmaktan fazla yüksekte bulundu¤u
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ve bu nedenle meme bafllar›n›n dengeli görünmedi¤i
meme yap›s›. 4. Sark›k meme: Orta as›c› ba¤› afl›r› uzam›fl,
yandan bak›ld›¤›nda yukar› k›sm› dar, alt taraf› nispeten
genifl (bir torba görünümünde), inek yürürken sa¤a sola
afl›r› sallanarak sarkaç hareketi yapan ve meme bafl›
uçlar›n›n arka diz hizas›ndan afla¤›ya uzand›¤› meme
yap›s›.
Meme bafl› formu: 1. Silindirik: Yukar›dan afla¤›ya
ayn› çapta, silindir fleklinde meme bafllar›. 2. Huni: Çap›
yukar›dan afla¤›ya do¤ru incelen, huni fleklinde meme
bafllar›. 3. Armut: Üst yar›s› belirgin flekilde kal›n, alt
yar›s› ise ince olan, ters duran bir armut görünümündeki
meme bafllar›. 4. Uzun-kal›n: Di¤er formlara göre belirgin
flekilde uzun ve kal›n olan meme bafllar›.
Meme bafl› yerleflimi: 1. Kare fleklinde: Ön ve arka
meme bafllar› birbirine eflit yak›nl›kta. 2. Arkalar yak›n:
Arka meme bafllar› önlere göre birbirine daha yak›n.
‹neklerde subklinik mastitis taramas›, sütün
elektriksel iletkenli¤ini ölçerek subklinik mastitis tan›s›
®
yapan bir el cihaz› (MAS-D-TEC , Wescor, Inc., Utah,
USA) ile gerçeklefltirilmifltir. ‹letkenlik ölçümü, her meme
lobunda sa¤›m sonras›nda kalan sütten cihaz içine sa¤›lan
örnekte yap›lm›flt›r.
‹ncelenen ineklerin iflletmeye gidilen tarihte içinde
bulunduklar› laktasyona ait buza¤›lama tarihi ve laktasyon
s›ras› gibi bilgiler ise ‹zmir DSYB’nde bulunan bilgisayar
kay›tlar›ndan elde edilmifltir.
Verilerin de¤erlendirilmesinde, subklinik mastitis olma
durumu, lob düzeyinde sa¤l›kl› (0) veya hasta (1) fleklinde
tan›mlanm›flt›r. ‹statistik analizde, kesikli yap›daki 6
faktörün (meme formu, meme bafl› formu, meme bafl›
yerleflimi, laktasyon s›ras›, laktasyon dönemi ve iflletme)
subklinik mastitis üzerine etkisi, lojistik regresyon analizi
ile tahmin edilmifltir (23). Toplam 887 inekten, laktasyon
s›ras› ve laktasyon dönemi belirlenemeyen 63 adet inek
lojistik regresyon analizinin uyguland›¤› veri setinden
ç›kar›lm›fl ve analiz, incelenen tüm de¤iflkenlere iliflkin
bilgileri bulunan 824 inek (3296 lob) üzerinden
yap›lm›flt›r. ‹ncelenen 6 faktör bafllang›ç çoklu lojistik
regresyon modeline al›nm›fl ve de¤iflken eleme
(backward) yaklafl›m› ile en iyi regresyon modeli
belirlenmifltir. De¤iflken eleme iflleminin her aflamas›nda,
modelin uyumuna katk›da bulunmayan de¤iflken
modelden uzaklaflt›r›lmaktad›r. De¤iflken eleme iflleminde,
de¤iflkenin modelden uzaklaflt›r›lmas› için önemlilik düzeyi
P > 0,10 olarak al›nm›flt›r.

Lojistik regresyon analizi sonucunda subklinik mastitis
üzerine etkili risk faktörleri belirlenmifltir. Lojistik
regresyon analizinde modelimiz:
-(β0 + β1 X1 + β2 X2 +.....+ βp Xp) -1

P(y) = [1+ e

]

fleklindedir. Modelde X’ler ba¤›ms›z de¤iflkenleri, β’lar bu
de¤iflkenlere ait regresyon katsay›lar›n›, P(y) ise lobun
subklinik mastitis olup (1) olmama (0) olas›l›¤›n›
göstermektedir. Önemli ç›kan faktörlerin düzeyleri
aras›ndaki karfl›laflt›rmalarda her faktörün ilk düzeyi
“referans düzey” olarak dikkate al›nm›flt›r. Faktörün di¤er
düzeyleri referans düzeyle karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Lojistik
regresyon
modelinin
tahminlenen
katsay›lar›n›n üssel de¤erleri (exp β), düzeylerin olas›l›klar
oran›n› (odds ratio) vermektedir. Ba¤›ms›z de¤iflkenin her
düzeyine iliflkin olas›l›klar oran›, subklinik mastitis
olgusunun söz konusu koflulda referans düzeye göre kaç
kat daha fazla ortaya ç›kma olas›l›¤›na sahip oldu¤unu
göstermektedir. Ayr›ca olas›l›klar oranlar›na ait % 95
güven s›n›rlar› da elde edilmifltir. E¤er güven aral›¤› 1,0
de¤erini içermiyorsa faktörün ilgili düzeyi önemlidir (P <
0,05).
‹statistik analizler, SPSS (SPSS Inc., Chicago)
program› kullan›larak yap›lm›flt›r.

Bulgular
Meme ve meme bafl› formu, laktasyon s›ras› ve
laktasyon dönemine göre ineklerin da¤›l›m› ve subklinik
mastitisli lob oranlar› Tablo 1’de verilmifltir.
‹neklerin % 55,9’unun koltuk, % 25,9’unun küresel,
% 11,5’inin kademeli, % 6,7’sinin ise sark›k memeli
oldu¤u saptanm›flt›r. Meme bafllar›, ineklerin %
73,3’ünde silindirik, % 18,8’inde huni, % 3,2’sinde
armut flekilli, % 4,7’sinde ise uzun-kal›n formdad›r.
‹neklerin % 54,1’inde meme bafl› yerlefliminin kare
fleklinde, % 45,9’unda ise arka meme bafllar›n›n önlere
göre birbirine daha yak›n oldu¤u saptanm›flt›r.
Çoklu lojistik regresyon analizinden elde edilen
sonuçlar Tablo 2’de verilmifltir. Bafllang›çta, ba¤›ms›z
de¤iflken olarak toplam 6 faktörün yer ald›¤› çoklu lojistik
regresyon modeli, 4 de¤iflkenin önemli (P < 0,001) risk
faktörü olarak saptand›¤› bir modele dönüflmüfltür.
Önemli bulunan faktörler s›ras›yla; meme formu, meme
bafl› formu, laktasyon s›ras› ve iflletmedir. Meme bafl›
yerleflimi ile laktasyon döneminin etkisi ise önemsiz
bulunmufltur.
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Tablo 1.

Meme ve meme bafl› formu, laktasyon s›ras› ve laktasyon dönemine göre incelenen
ineklerin da¤›l›m› ve bu faktörlere göre subklinik mastitisli lob oranlar›.
‹nek

Subklinik lob

Faktörler

Meme formu

Koltuk

Meme bafl› yerleflimi
Laktasyon s›ras›

Laktasyon dönemi (gün)

‹flletme

%

%

496

55,9

17,0

Küresel

230

25,9

22,4

Kademeli

102

11,5

27,0

Sark›k
Meme bafl› formu

n

59

6,7

34,3

Silindirik

650

73,3

21,1

Huni

17,7

167

18,8

Armut

28

3,2

11,6

Uzun-kal›n

42

4,7

32,7

Kare fleklinde

480

54,1

22,0

Arkalar yak›n

19,2

407

45,9

1

272

32,6

13,1

2

234

28,0

21,8

3

152

18,2

23,4

4

85

10,2

23,8

5

61

7,3

33,6

≥6

31

3,7

36,3

1 – 60

174

21,1

17,8

61 – 120

152

18,4

21,2

121 – 180

151

18,3

23,0

181 – 240

150

18,2

21,2

241 – 300

85

10,3

21,8

≥ 301

112

13,6

21,0

887

100,0

20,7

Toplam 21 iflletme

Subklinik mastitise yakalanma riskinin koltuk memeli
ineklerde en düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Subklinik
mastitise yakalanma olas›l›¤›n›n, koltuk memeli ineklere
göre küresel, kademeli ve sark›k memeli ineklerde
s›ras›yla 1,20, 1,48 ve 2,00 kat fazla oldu¤u
bulunmufltur.

‹ncelenen faktörlerden iflletmenin de mastitise
yakalanma olas›l›¤›n› önemli düzeyde etkiledi¤i
bulunmufltur.

Subklinik mastitis riskinin meme bafl› uzun-kal›n
formda olan ineklerde en yüksek, armut flekilli meme
bafl›na sahip ineklerde ise en düflük oldu¤u saptanm›flt›r.
Huni flekilli meme bafl› olan ineklerde subklinik mastitis
olas›l›¤›, meme bafl› silindirik flekilli olan ineklere göre
daha düflük bulunmufltur.

Çal›flmam›zda meme formunun subklinik mastitise
yakalanma riskini önemli düzeyde etkiledi¤i, özellikle
kademeli ve sark›k memeli ineklerde bu riskin yüksek
oldu¤u saptanm›flt›r. Bu sonuç, koltuk ve küresel memeli
ineklerde SHS’n›n kademeli ve sark›k memeli ineklere
göre daha düflük oldu¤unu saptayan Lindström (5)’ün
bulgular› ile uyumludur. Seykora ve McDaniel (13) da, ön
ve arka memelerin yerden yüksekli¤i aras›ndaki fark
artt›kça SHS’n›n da artt›¤›n› bulmufltur. Sark›k formdaki
memeler yere daha yak›nd›r. Birçok araflt›rmada
memenin yerden yüksekli¤inin subklinik mastitis veya bir

Subklinik mastitise yakalanma riskinin laktasyon s›ras›
artt›kça yükseldi¤i saptanm›flt›r. Risk, 2, 3, 4, 5 ve ≥ 6.
laktasyonlarda 1. laktasyona göre s›ras›yla 1,76, 1,81,
2,17, 2,60 ve 2,62 kat daha fazlad›r.
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Tablo 2.

Çoklu lojistik regresyon analizinde subklinik mastitis üzerine etkisi önemli bulunan
faktörlere iliflkin regresyon katsay›lar› ve olas›l›klar oranlar›.

Faktörler
Katsay›lar (β)

SH1

Olas›l›klar
oran›2

Koltuk

0,000

0,000

1,000

-

Küresel

0,185

0,111

1,203

0,97; 1,50

Kademeli

0,393

0,146

1,482

1,11; 1,97

0,691

0,180

1,995

1,40; 2,84

Silindirik

0,000

0,000

1,000

-

Huni

-0,337

0,137

0,714

0,55; 0,93

Armut

-0,877

0,333

0,416

0,22; 0,80

Uzun-kal›n

0,383

0,188

1,466

1,01; 2,12

1

0,000

0,000

1,000

-

2

0,567

0,127

1,763

1,37; 2,26

3

0,592

0,143

1,807

1,37; 2,39

4

0,774

0,169

2,169

1,56; 3,02

5

0,957

0,182

2,604

1,82; 3,72

0,963

0,239

2,619

1,64; 4,19

1

0,000

0,000

1,000

-

2
..
..

-0,235
..
..

0,209
..
..

0,791
..
..

0,52; 1,19
..
..

21

-0,291

0,280

0,748

0,43; 1,29

-1,279

0,109

-

-

P
Meme formu

0,001

Sark›k
Meme bafl› formu

Laktasyon s›ras›

0,001

0,000

≥6
‹flletme

Modele ait sabit
1
2
3

Güven
aral›¤›3

0,000

0,000

Katsay›lara ait standard hatalar
Her faktörün ilk düzeyi referans düzeydir
Olas›l›klar oran›na (exp (β)) ait % 95 güven aral›¤› de¤erleri

mastitis göstergesi olan SHS üzerine etkisi incelenmifltir.
Alaçam ve ark. (11) ile fieker ve ark. (12) memenin, CMT
pozitif ineklerde CMT negatif ineklere göre yere daha
yak›n oldu¤unu bulmufltur. De¤iflik çal›flmalarda da,
memenin yerden yüksekli¤i artt›kça SHS’n›n azald›¤›
saptanm›flt›r (13-20,24). Yere yak›n memelerde
yaralanma ve çevresel patojenlere maruz kalma
olas›l›¤›n›n daha yüksek olmas›, böyle memelerde
mastitise yakalanma riskini art›ran nedenlerden biri
olarak görülebilir. Di¤er yandan memenin yerden
yüksekli¤i azald›kça ve ön meme ile arka memenin yerden
yükseklikleri aras›ndaki fark artt›kça (düflük arka meme)
meme lasti¤i kaymalar›n›n (liner slips) da artt›¤›

saptanm›flt›r (25). Sa¤›m s›ras›nda meme lasti¤i kaymalar›
ani vakum kayb›na neden olmakta, bunun sonucunda
sa¤›m bafll›¤› içinde bulunan süt damlac›klar› di¤er meme
bafl› ucuna çarpmaktad›r. Meme lasti¤i kaymalar› ayn›
zamanda ters yönlü bas›nç de¤iflimlerine (meme bafl›
ucunun hemen d›fl›ndaki bas›nç, meme bafl› kanal›
içindekinden daha fazla) neden olmaktad›r. Çarpma ve
ters yönlü bas›nç de¤iflimi sonucunda, bakteriler veya
bakteri içeren süt damlac›klar› meme bafl› içerisine
girebilmektedir (25-28).
Araflt›rmam›zda, meme bafl› formunun da subklinik
mastitise yakalanma riskini önemli düzeyde etkiledi¤i,
huni flekilli meme bafl› olan ineklerde mastitise yakalanma

699

Siyah Alaca ‹neklerde Meme ve Meme Bafl› Formu ile Laktasyon S›ras› ve Laktasyon Döneminin Subklinik Mastitis Üzerine Etkisi

riskinin silindirik flekilli meme bafl›na sahip ineklere göre
daha düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Hickman (22)’›n
bulgular› da benzer yöndedir. Shook (29), mastitise karfl›
savunma aç›s›ndan meme bafl›n›n huni flekilli olmas›n›n
istendi¤ini bildirmifltir. Meme bafll›klar›n›n t›rmanmas›,
huni flekilli meme bafllar›nda silindirik flekilli meme
bafllar›na göre daha az olmaktad›r. Böylece süt memeden
daha etkin bir flekilde sa¤›lmaktad›r (30). Çal›flmam›zda,
armut flekilli meme bafl› olan ineklerde subklinik mastitis
riskinin en az oldu¤u saptanm›flt›r. Ancak armut flekilli
meme bafl› makinal› sa¤›ma pek uygun olmayan bir meme
bafl› formudur. Ovesen (21), makinal› sa¤›m sonras›nda
elle al›nan süt miktar›n›n armut flekilli meme bafllar›nda en
yüksek oldu¤unu bildirmifltir. Esasen bu mastitis riskini
art›ran bir durumdur. Bulgular›m›z›n bu durumu
yans›tmamas›, armut flekilli meme bafl› ile ilgili gözlem
say›m›z›n düflük olmas›ndan da kaynaklanabilir.
Bulgular›m›z, subklinik mastitis riskinin uzun-kal›n
meme bafl›na sahip ineklerde en fazla oldu¤unu
göstermektedir. Alaçam ve ark. (11) da, CMT pozitif
ineklerde ortalama meme bafl› uzunluk ve çap›n› CMT
negatif olanlara göre daha yüksek bulmufltur. Meme bafl›
çap› artt›kça mastitis görülme s›kl›¤› (22) veya SHS’n›n
(13,16,31) artt›¤›n› saptayan araflt›r›c›lar›n bulgular› da
benzer yöndedir. Di¤er yandan Rogers ve ark. (17) da,
meme bafl› uzunlu¤u ile SHS aras›nda pozitif genetik
korelasyon saptam›flt›r. Baz› araflt›r›c›lar ise meme bafl›
uzunlu¤u ile mastitis (12,22) veya SHS (18,19) aras›nda
önemli bir iliflki olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.
Genifl çapl› meme bafllar›nda meme bafl› kanal› da
genelde daha genifltir ve bu durum mastitise duyarl›l›¤›
art›rmaktad›r (31). Di¤er yandan Ovesen (21), meme
bafllar› daha k›sa olan ineklerde sa¤›m›n daha etkin
biçimde gerçekleflti¤ini saptam›flt›r. Rogers ve Spencer
(25), meme bafl› çap› ve meme bafl› uzunlu¤u ile meme
lasti¤i kaymalar› aras›nda pozitif korelasyon saptam›flt›r.
Bu sonuçlar, uzun-kal›n meme bafllar›na sahip ineklerin
neden mastitise daha duyarl› oldu¤unu aç›klamaktad›r.
Bulgular›m›z, laktasyon say›s› artt›kça subklinik
mastitise yakalanma riskinin de artt›¤›n› göstermektedir.
Konunun incelendi¤i birçok araflt›rmada da laktasyon

s›ras› ya da ine¤in yafl› artt›kça mastitis vakalar›n›n
(8,11,12,32) veya sütte SHS’n›n (9,10) artt›¤›
saptanm›flt›r. Laktasyon say›s› artt›kça memenin büyümesi
ve yerden yüksekli¤inin azalmas› travma ve çevresel
patojenlere maruz kalma riskini art›rmaktad›r. Nitekim
çal›flmam›zda kullan›lan veriler üzerinde yap›lan
de¤erlendirmede, laktasyon s›ras› ilerledikçe kademeli ve
sark›k memeli inek oran›n›n da artt›¤› saptanm›flt›r. Yafll›
ineklerde mastitisin daha s›k görülmesinin bir di¤er
nedeni, hiç enfeksiyona yakalanmam›fl loblarda daha
yüksek oranda enfeksiyon görülmesinden ziyade, daha
önce enfekte olmufl loblar›n yeniden hastalanmas›d›r (2).
Çal›flmam›zda, laktasyon döneminin subklinik mastitis
üzerine etkisi ise önemsiz bulunmufltur. Schmidt ve Van
Vleck (33)’in bulgular› da benzer yöndedir. Wilton ve ark.
(8) ise laktasyon döneminin meme enfeksiyonlar› üzerine
etkisini önemli bulmufltur. Ancak, laktasyon dönemi
ilerledikçe, baz› bakteri türlerinden kaynaklanan
enfeksiyonlar›n artt›¤›n›, baz› türlerden kaynaklanan
enfeksiyonlar›n ise azald›¤›n› saptam›fllard›r.
Çal›flmam›zda, iflletmenin mastitise yakalanma riskini
önemli düzeyde etkiledi¤i saptanm›flt›r. De¤iflik
çal›flmalarda da (15,24) iflletmenin mastitis veya SHS’n›
önemli düzeyde etkileyen bir faktör oldu¤u bulunmufltur.
Sonuç olarak, koltuk formda memeye sahip ineklerle
meme bafllar› huni fleklinde olan ineklerde subklinik
mastitise yakalanma riski daha düflük bulunmufltur.
De¤iflik çal›flmalarda memenin yerden yüksekli¤i, orta
as›c› ba¤ ve ön meme ba¤lant›s› ile SHS aras›nda genelde
orta veya yüksek düzeyde (13,16,17,19,20), meme bafl›
çap› ve meme bafl› uzunlu¤u ile SHS aras›nda ise genelde
orta düzeyde (13,16,17) genetik korelasyon
saptanm›flt›r. Di¤er yandan yap›lan çal›flmalar meme ve
meme bafl› morfolojik özelliklerinin orta veya yüksek
düzeyde kal›t›m derecesine sahip oldu¤unu ortaya
koymufltur (13,16,18,20,30,31). Bu durumda, gerek
iflletme içi seleksiyon kararlar›nda gerekse ›slah
organizasyonlar›n›n yürüttü¤ü seleksiyon programlar›nda
(döl kontrolü) memenin morfolojik özelliklerinin dikkate
al›nmas›, mastitis görülme s›kl›¤›n› azaltmada dolayl›
olarak etkili olacakt›r.
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